Шпак Дмитрий Александрович, слыл примерным семьянином и добропорядочным гражданином.

Шериф, Скотт Уоллес, попивал утренний кофе в полдень, сидя в семейном кафе маленького городка, с одноимённым названием – «Лауру, без пизды», что в переводе с испанского означает следующее, «Лаура, любимица детей». Он уже третий месяц гнался по следу маньяка, что насилует бродячих собак. Чёрт бы с ним, с этим нелепым маньяком и даже общественным резонансом, который поднял, этот «маньячина»; так его прозвала местная пресса этого небольшого городка, где сейчас находился, Скотт Уоллес. Всё это было пустое и не имело абсолютно никакого значения, для Скотта Уоллеса. Главной причиной, по которой он гнался за трахальщиком бродячих собак, было личное. Когда у шерифа сбежал его трёхгодовалый пёс, породы «Алабай», он опоздал на каких-то 60 секунд, но его «Алабай», уже никогда не станет прежним. Скотт Уоллес, встретился со сломленным взглядом своего друга и соратника, своей некогда гордости и победителя множества соревнований. Он почувствовал всю боль, всю драму этого процесса, на секунду ему захотелось попробовать, но он быстро прогнал эту гнусную мысль. От мысли – об этой мысли, его оторвал злорадный смех «муаха-ха», и шаги удаляющейся жертвы – своего расстройства. В тот же миг, пошёл крупный дождь, шериф, порвав белую рубашку на груди, поднял свой взор и руки к небесам, закричав в ночную пустоту слово: «Нееееет», в этот момент на необъятном небосводе вспыхнула огромная по своему масштабу и грандиозности молния, и он проговаривая свою клятву, срываясь на крик от боли, от этой невыносимой боли… Да, он был театрален, но разве можно его в этом упрекнуть, как говорил великий: «Весь мир театр,…»; и да, он хотел бы, чтобы так было, но было всё гораздо прозаичней. Он прибежал на место преступления против морали, где очевидцы, рассказали ему, что ещё минуту назад, какой-то довольный тип здесь трахал здоровенного «Алабая», глаза у его пса были, как у зарёванной шлюхи, сам, Скотт Уоллес, произнёс лишь: - Пизда тебе, чёртов извращенец. Утаив про своего пса, шериф рассказал про маньяка своей команде, указав, что любая информация, которая способна помочь в поимке маньяка, нужна ему, ещё вчера. Через два часа и двадцать семь минут, шериф ознакамливался с первыми плодами бурной деятельности, что творилась в его участке. Как оказалось, маньяк орудовал своим хозяйством уже порядка 7 долгих лет и в отделе нравов у полицейских, уже успело сложиться подробное представление об этом неоднозначном субъекте. Маньяк, был высоким человеком – под метр девяносто, еврей, с обычной стрижкой типа «теннис» и слегка вьющими русыми волосами, телосложение имел крепкое, на вид около тридцати. Очевидцы, все как один отмечали одну особенность, уникальный по своей прямоте – половой член, зацепка важная, но не явная и видная взору, размышлял Скотт Уоллес, читая показания.

Теперь, зная всю предысторию, а также личное отношение шерифа, вернёмся в кафе, где Скотт Уоллес, читал об очередном дерзком изнасиловании какой-то болонки и взрослого кобеля овчарки, нашим маньяком. Шериф отметил, что маньяк вошёл во вкус и постепенно теряет бдительность, раньше маньяк не позволял себе такого, следовательно, он наглеет и я его скоро накрою, радужно думал Скотт Уоллес.

Но поймать его самому, Скотту Уоллесу, было не суждено. В 9 вечера того же дня, ему позвонили «dog-hunters» и попросили включить телевизор на местных новостях. В кадре шли два ловца бездомных животных, которые тащили за собой на палке с удавкой, ретивого и голого человека с уникально прямым членом, как и говорили очевидцы. У шерифа, не было никаких сомнений, что этот человек и есть, тот самый маньяк. Тем более, что поймали его на парковке торгового центра в момент соития с лабрадором-поводырём. Как стало известно позже, маньяком оказался, Шпак Дмитрий Александрович – 1988 года рождения, который слыл примерным семьянином и добропорядочным гражданином.